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Abstract 
Purpose: This study examined the impact of teaching tennis with tactical game approach 
(TGA) and direct teaching (DT).  
Methods: Twenty-four undergraduate students, (20 males and 4 females), who enrolled in a 
tennis unit for 1 semester, and a tennis teacher served as participants in this study. Participants were 
purposively selected from a tennis class which the teacher taught with a combination method, the TGA 
in odd weeks and the DT in even weeks. They signed consent forms and volunteered to participate in 
this study. Data were collected through class observation, interview, critical incidence, and document 
analysis. Data were inductively analyzed using a constant comparison method and were triangulated 
across methods.  
Results: Findings indicated that the two teaching methods yielded positive effects for learning 
tennis. The TGA helped learners improve on solving tactical problems, resulting in playing games well. 
The DT appropriated for teaching novice learners. Although both methods were good for teaching tennis, 
participants preferred to begin with the DT and followed by the TGA. Participants indicated that they 
learned how to play game as well as tennis skills, such as forehand/backhand ground strokes, service, 
footwork, regulations and rules of the games. In additions, they enjoyed the learning activities. The 
degrees of enjoyment, however, increased in the sessions that they performed the activities well and 
decreased in the sessions that they did poorly or felt physically discomfort. Positive factors that influenced 
learning were (1) readiness of learners, (2) good warming up routines (e.g., hitting the ball back and 
forth), (3) good teaching cues and (4) proper learning assessment. Factors that had negative impact on 
learning were (1) improper matching of partners, too little of feedback and (3) inappropriate class 
schedule.  
Conclusion: The TGA and DT had positive effects on learning, thus, the teacher should use 
both methods for teaching novice learners. 
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ผลกระทบของการสอนเทนนิสด้วยวิธีสอนแบบแทคติคอลและการสอนแบบโดยตรง 
 







วิธีดาํเนินการวิจยั กลุ่มตวัอย่างคอืนิสติปรญิญาตรทีี*ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเทนนิส 1 ภาคเรยีน จํานวน 
24 คน (ชาย 20 คน หญงิ 4 คน) และครผููส้อนวชิานีอกี 1 คน ใชว้ธิคีดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโดยเลอืก
ผูเ้รยีนจาก ห้องเรยีนหนึ*งซึ*งครูทําการสอนดว้ยวธิีผสมผสาน คอื สอนแบบแทคตคิอลในสปัดาห์คี*สลบักบัการ
สอนแบบโดยตรงในสปัดาหค์ู่ กลุ่มตวัอย่างทุกคนสมคัรใจและเซน็หนังสอืแสดงความยนิยอมเพื*อเขา้ร่วมในการ
วจิยันี เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเขยีนแบบบรรยายเหตุการณ์สาํคญัและการวเิคราะห์
เอกสาร ทําการวเิคราะหข์อ้มูลแบบอุปนัยดว้ยการเปรยีบเทยีบความคงที*ของขอ้มูลและตรวจสอบความเชื*อถอื
ไดด้ว้ยวธิกีารสามเสา้  
ผลการวิจยั ผลการศกึษาพบว่า การสอนทั งสองแบบมผีลดต่ีอการเรยีนเทนนิส การสอนแบบแทคติ
คอลทําให้ผูเ้รยีนแกป้ญัหาในเกมได้ดเีป็นผลให้เล่นเกมเทนนิสดขีึน การสอนโดยตรงเหมาะสมสําหรบัใช้สอน
ผูเ้รยีนมอืใหม่ แมว้่าการสอนทั งสองแบบจะใชส้อนเทนนิสไดด้แีต่กลุ่มตวัอย่างตอ้งการใหเ้ริ*มสอนดว้ยวธิโีดยตรง
ก่อนตามดว้ยการสอนแบบแทคตคิอล  กลุ่มตวัอย่างเรยีนรูว้ธิกีารเล่นเทนนิสและทกัษะต่าง ๆ ไดแ้ก่ การตลีูก
โฟรแ์ฮนด์ แบคแฮนดก์ราวสโตรก การเสริ์ฟ ฟุตเวริ์ค และกฎ กติกาในการเล่น นอกจากนั น กลุ่มตวัอย่างยงั
ไดร้บัความสนุกสนานจากการเรยีนดว้ย อย่างไรกต็าม ระดบัความสนุกสนานจะเพิ*มขึนเมื*อกลุ่มตวัอย่างปฏบิตัิ
กจิกรรมไดด้แีละลดลงหากทํากจิกรรมไดไ้ม่ดหีรอืร่างกายไม่สบาย  ปจัจยัเกือหนุนที*ส่งผลกระทบต่อการเรยีน 
ไดแ้ก่ (1) ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้ม (2) มกีจิกรรมการอบอุ่นร่างกายที*ด ี(เช่น ตลีกูโตก้นัไปมา) (3) การใชค้วิการสอน
ที*ด ีและ (4) การวดัผลการเรยีนที*เหมาะสม สาํหรบัปจัจยัที*เป็นอุปสรรคต่อการสอน คอื (1) การเลอืกคู่เล่นที*ไม่
เหมาะสม (2) การไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัน้อย และ (3) ตารางเรยีนที*ไม่เหมาะสม  
สรปุผลการวิจยั สรุปไดว้่า วธิสีอนทั "งแบบแทคตคิอลและแบบสอนโดยตรงส่งผลดต่ีอการเรยีน ดงันั "น 
ครคูวรสอนเทนนิสแก่ผูเ้รยีนมอืใหม่โดยใชว้ธิสีอนทั "งสองแบบ 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
การประเมนิการเรยีนการสอนว่ามปีระสทิธภิาพดเีพยีงใดนั นแมจ้ะมตีวัชีวดัมากมายกต็าม แต่ตวัชีวดัที*
เป็นที*ยอมรบักนัทั *วไปคอื การเรยีนรู้ของนักเรยีน (Learning) ซึ*งครูส่วนใหญ่รูจ้กักนัดภีายใต้คําศพัท์เฉพาะที*
เรยีกว่า ผลสมัฤทธิ Oทางการเรยีน (Cothran & Kulinna. 2006) อย่างไรกต็าม การที*ผูเ้รยีนจะสามารถเรยีนรูไ้ดด้ี
เพยีงใดนั น ตวัครูและวธิกีารสอนนบัว่าเป็นองคป์ระกอบที*สาํคญัเท่าเทยีมกนักบัวชิาที*เรยีน เช่น ภาษาไทย พล
ศกึษา เป็นต้น เพราะถงึแมว้ชิาเรยีนจะน่าสนใจเพยีงใดแต่หากปราศจากวธิกีารสอนที*ดแีลว้ ผูเ้รยีนกจ็ะไม่เกดิ
การเรยีนรูแ้ละไม่เกดิการเปลี*ยนแปลงพฤตกิรรมไปตามวตัถุประสงคท์ี*ตั งไว ้  
การสอนวชิาต่าง ๆ ในชั นเรยีนและการสอนพลศกึษาในประเทศไทยนั นมมีายาวนานพอ ๆ กนั อย่างไร
กต็าม วธิกีารสอนในชั นเรยีนดจูะมพีฒันาการที*กา้วไกลมาก กล่าวคอื มวีธิกีารสอนใหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ 
ส่วนการสอนพลศกึษานั นครูส่วนใหญ่ยงันิยมใชว้ธิสีอนแบบเดมิที*เรยีกว่า การสอนโดยตรงหรอืแบบคอมมาน 
(Direct or Command Teaching Style) ซึ*งประกอบดว้ยการอธบิาย สาธติและฝึกปฏบิตั ิแมว้่าจะมคีรพูลศกึษา
จาํนวนหนึ*งเปลี*ยนแปลงการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง (Learner-centered) และใชว้ธิสีอนที*หลากหลาย
มากขึน เช่น การสอนแบบแก้ปญัหา (Problem-solving) แบบเพื*อนสอนเพื*อน (Peer Teaching) แบบสบืสวน
คน้ควา้ (Inquiry) และแบบเล่นเกม (Game-based) เป็นตน้ แต่วธิสีอนดงักล่าวกย็งัไม่ไดร้บัความนิยมเท่าที*ควร 
ดงันั นครพูลศกึษาสว่นใหญ่จงึมคีวามคุน้เคยและเชี*ยวชาญในการสอนดว้ยวธิสีอนแบบโดยตรง (Rink. 2006) 
ผลการวิจยัที*ผ่านมา เช่น งานวิจยัของบอยซ์ (Boyce. 1992) พบว่า การสอนแบบโดยตรงแม้จะได้ผลดีแต่
นกัเรยีนส่วนใหญ่ไม่ชอบบรรยากาศในการเรยีนการสอน เพราะเวลาส่วนใหญ่ใชไ้ปในการฝึกกจิกรรมตามแบบ
ฝึกที*ครูกําหนดให้ซึ*งบางครั งกไ็ม่เกดิความสนุกสนานเท่าที*ควร ในการเรยีนพลศกึษานั น ความสนุกสนานมี
ความสําคญัเพราะเป็นแรงจูงใจที*ทําให้ผู้เรยีนเขา้ร่วมในการฝึกตามแบบฝึกที*ครูกําหนดให้ ส่งผลให้เกดิการ
เรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน (Cothran & Kulinna. 2006) 
การสอนกฬีาต่าง ๆ เช่น บาสเกตบอล วอลเล่ยบ์อลในวชิาพลศกึษานั นมจีุดอ่อน คอื ผูเ้รยีนมกัจะขาด
ทกัษะในการเล่นเกมหรอืเล่นทมี เมื*อไรกต็ามที*มกีารเล่นทมี ผูเ้รยีนที*เก่งก็จะมโีอกาสไดเ้ล่นมาก สาํหรบัผูเ้รยีน
ที*ไม่เก่งนั นอาจจะรวมอยู่ในทมีและเคลื*อนไหวหรอืวิ*งไปมาแต่ไม่ไดม้สี่วนเกี*ยวขอ้งกบัเกมมากเท่ากบัผูเ้รยีนที*
เก่งกว่า ด้วยเหตุนี จงึมกีารทดลองนําวิธกีารสอนแบบแทคติคอล หรอื แทคติคอล เกม แอพโพรช (Tactical 
Game Approach) เขา้มาใชใ้นการเรยีนการสอน ทั งนี เพื*อช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิความเขา้ใจในวธิกีารเล่นเกมและ
มโีอกาสไดเ้ล่นเกมมากกว่าการปฏบิตัติามแบบฝึก  
การสอนแบบแทคตคิอลเริ*มขึนในประเทศองักฤษจากแนวความคดิของบงัเกอร์และโธร์พ (Bunker & 
Thorpe. 1986) ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1980-1985 โดยบงัเกอร์และโธร์พเชื*อว่า ครูสอนพลศกึษาควรเน้นให้
ผูเ้รยีนเขา้ใจในเกม โดยรูจ้กัตดัสนิใจและเลอืกใชแ้ทคตคิการเล่นไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของเกม ดว้ยเหตุนี 
จงึเรยีกวธิกีารสอนดงักล่าวนีว่า การสอนเกมเพื*อความเขา้ใจ (Teaching Games for Understanding; TGfU) 
คือมีการเน้นให้ผู้เล่นตระหนักถึงแทคติคการเล่น (Tactical Awareness) ต่อมากริฟฟิน มิทเชลและออสลิน 
(Griffin, Mitchell & Oslin. 1997) ไดพ้ฒันาโครงสรา้งของการสอนแบบดงักล่าวเพื*อใหค้รพูลศกึษานําไปใชส้อน
ไดส้ะดวกขึนและเรยีกชื*อใหม่ว่า แทคตคิอล เกม แอพโพรช (Tactical Game Approach) 
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การสอนแบบแทคตคิอลทาํใหผู้เ้รยีนที*มทีกัษะการเคลื*อนไหวและทกัษะกฬีาต่างกนัสามารถเล่นเกมได้






การวจิยัในต่างประเทศที*ผ่านมาพบว่า วธิสีอนแบบแทคตคิอล ทําใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะกฬีา พฒันา
ความเขา้ใจในเกม เรยีนรูแ้ละสามารถเล่นเกมไดด้ ี(Bunker & Thorpe. 1986; Mitchell, Oslin & Griffin, 1995) 
ดว้ยเหตุนี จงึมกีารนําวธิสีอนแบบแทคติคอลมาใช้ในการสอนพลศกึษาในวชิากฬีาต่างๆ กนัอย่างกว้างขวาง 
อย่างไรกต็าม ในประเทศไทยกล่าวไดว้่าวธิกีารสอนแบบแทคตคิอลยงัไม่เป็นที*รูจ้กัเท่าที*ควร ดว้ยเหตุนี ผูว้จิยั
จงึเลง็เหน็ถงึความจําเป็นในการวจิยัเกี*ยวกบัวธิกีารสอนแบบแทคตคิอลโดยนํามาใชส้อนสลบักบัการสอนแบบ
โดยตรง เพื*อนําผลการวจิยัไปใชพ้จิารณาจดัการเรยีนรูใ้หก้บันิสติในระดบัอุดมศกึษาใหส้อดคลอ้งและตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของสงัคมปจัจุบนัมากขึน    
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 











  กลุ่มตวัอย่างคอืนิสติระดบัปรญิญาตรทีี/ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเทนนิส 1 ภาคเรยีน จํานวน 24 คน (ชาย 
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โครงสรา้งของการสอน 
การสอนโดยตรง เริ/มดว้ยการอธบิายเนื"อหาซึ/งส่วนใหญ่คอืทกัษะกฬีาพรอ้มกบัการสาธติ จากนั "นให้
ผูเ้รยีนฝึกหดัตามแบบฝึกต่าง ๆ ที/ครกูาํหนดให ้ซึ/งในคาบเรยีนที/ใชเ้วลา 50 นาท ีผูเ้รยีนอาจปฏบิตัติามแบบฝึก
ได ้5-6 แบบฝึก ในช่วงทา้ยคาบเรยีนอาจมกีารเล่นเกมบา้งแต่เวลาสว่นใหญ่ของการสอนจะเป็นการฝึกตามแบบ
ฝึกต่างๆ ที/ครูกําหนดให ้(Rink. 2006) การสอนแบบแทคติคอล ตามแนวคดิของกรฟิฟิน มทิเชลและออสลนิ 
(Griffin, Mitchell & Oslin. 1997) จําแนกการสอนออกเป็น 3 ขั "นตอน คอื ขั "นที/ 1 กําหนดรูปแบบเกมส ์(Game 
Form) หมายถึง การเริ/มสอนแบบแทคติคอลด้วยเกมส์หรือรูปแบบเกมส์ที/ประยุกต์มาเพื/อให้นักเรียน
แก้ปญัหาแทคติคที/ต้องการได้ ขั "นที/ 2 ครูสอนให้ผู้เรียนรบัรู้ แทคติคหรือปญัหาแทคติคที/ตนเผชิญอยู่โดย
พยายามหาคําตอบว่าจะทําอะไร (Tactical Awareness or What to Do?) และเมื/อเล่นเกมสผ์่านไปแลว้เป็นขั "นที/ 
3 คือ การปฏิบัติทักษะ ครูจะต้องช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าทักษะที/ต้องใช้ในเกมส์มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร (Skill 




                                                
    
 
 
แผนภูม ิ1 โครงสรา้งของการสอนแบบแทคตคิอล 
 
การสอนแบบแทคตคิอล จะเน้นการเล่นเกม คอื ในคาบเรยีน 50 นาท ีจะมกีารเล่นเกมอย่างน้อย 2 เกม 
การฝึกหดัตามแบบฝึกอาจจะมหีรอืไม่มกีไ็ด ้ถ้ามกีฝึ็กเพยีง 1-2 แบบฝึก คอื ใชเ้วลาสั "นมาก เวลาส่วนใหญ่จงึ
เน้นไปที/การแกป้ญัหาแทคตคิของเกมตามที/ครอูอกแบบให ้ 
การวจิยันีครูทําการสอนแบบแทคตคิอลสลบักบัการสอนโดยตรง คอื ในสปัดาหแ์รก (สปัดาหค์ี* ไดแ้ก่
สปัดาหท์ี* 1, 3, 5, 7 …) สอนแบบแทคตคิอล และในสปัดาหต่์อไป คอื (สปัดาหค์ู่ ไดแ้ก่สปัดาหท์ี* 2, 4, 6, 8 … ) 
สอนแบบโดยตรง สลบักนัไปจนครบ 1 ภาคเรยีน (ประมาณ 16 ครั ง)   
 เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ข้ารว่มวิจยั 




(Skill Execution/ How to Do?) 
การรบัรูป้ญัหาแทคตคิ 
(Tactical Awareness/ What to Do?) 
รปูแบบเกมส ์
(Game Form) 
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เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ข้ารว่มวิจยัออกจากการวิจยั  
กลุ่มตวัอย่างแสดงความจํานงคว์่าไม่ต้องการเขา้ร่วมในการวจิยัอกีต่อไปเนื*องจากเจบ็ปว่ยหรอืเหตุผล
สว่นตวัอื*น ๆ  
 
ขั -นตอนการดาํเนินการวิจยั 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูใช ้(1) การสงัเกตดว้ยการถ่ายภาพประกอบ โดยสงัเกตการสอนเทนนิสทุกคาบที*
มีการเรียนการสอนใน 1 ภาคเรียนของปีการศึกษา 2555 (2) การสมัภาษณ์แบบกึ*งโครงสร้างโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ (3) การบรรยายเหตุการณ์สาํคญั และ (4) การวเิคราะหเ์อกสารการสอนของคร ู  
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูแบบอุปนัยดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบความคงที*ของขอ้มลู (Constant Comparison) ซึ*ง
ไดม้าจากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การบรรยายเหตุการณ์สาํคญั และการวเิคราะหเ์อกสาร เพื*อหาหวัเรื*องและ
หวัขอ้ที*เกี*ยวกบัผลการสอนแบบแทคตคิอลและสอนโดยตรง สาํหรบัวธิกีารเปรยีบเทยีบความคงที*ของขอ้มูลนั น
ประกอบดว้ย 4 ขั นตอน คอื การอ่านขอ้มลูเพื*อคน้หาหวัขอ้ การจดักลุ่มหวัเรื*อง การนําขอ้มูลมาจดัเขา้หวัขอ้ที*
เหมาะสม และการอธบิายหวัขอ้ (Supaporn. 2007) ทําการตรวจสอบความเชื*อถอืได้ของขอ้มูลโดยใชว้ธิกีาร
สามเสา้ (Triangulation)  
 
ผลการวิจยั 
  การวเิคราะหข์อ้มลูแบบอุปนยัดว้ยการเปรยีบเทยีบความคงที/ของขอ้มลู สามารถสรุปผลการวจิยัไดเ้ป็น 
3 หวัเรื/อง คอื (1) การสอนทั งสองแบบมผีลดต่ีอการเรยีนเทนนสิ (2) ความรูแ้ละประสบการณ์ที*ไดร้บัจากการ
เรยีน และ (3) ปจัจยัที/สง่ผลกระทบต่อการสอน แต่ละหวัเรื/องประกอบไปดว้ยหวัขอ้และ/หรอื หวัขอ้ย่อยต่าง ๆ 
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ตาราง 1 ผลการวจิยั 
 
1. การสอนสองแบบสง่ผลดต่ีอการ
เรยีนเทนนิส    
2.  ความรูแ้ละประสบการณ์ที*
ไดร้บัจากการเรยีน 
3. ปจัจยัที/สง่ผลกระทบต่อการสอน  
1.1 การสอนแบบแทคตคิอลทาํให ้
     แกป้ญัหาในเกมและเล่นเกม  
    ไดด้ขีึ"น  
1.2 การสอนโดยตรงเหมาะ 
     สาํหรบัผูเ้รยีนใหม่    
1.3 กฬีาเทนนิสควรใชว้ธิสีอน 
     ทั "งสองแบบ 
1.4 สอนโดยตรงก่อนสอนแบบ 
     แทคตคิอล    
  
2.1 เรยีนรูว้ธิกีารเล่นและทกัษะ 
      กฬีาเทนนิส  
   2.1.1 โฟรแ์ฮนด ์ 
   2.1.2 แบคแฮนด ์ 
   2.1.3 การเสริฟ์ 
   2.1.4 ฟุตเวริค์ 
   2.1.5 กฎ กตกิาการเล่น 
 2.2 ไดร้บัความสนุกสนาน 
   2.2.1 ความสนุกสนานเพิ/มขึ"น   
           ถา้ปฏบิตัทิกัษะได ้ 
  2.2.2 ความสนุกสนานลดลง  
          ถา้ปฏบิตัทิกัษะไดไ้ม่ด ี  
          หรอืร่างกายไม่สบาย   
3.1 ปจัจยัที/เกื"อหนุนต่อการสอน 
   3.1.1 ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้ม 
   3.1.2 มกีจิกรรมการอบอุ่นร่างกายที/ด ี  
   3.1.3 การใชค้วิการสอนที/ด ี 
   3.1.4 การวดัผลการเรยีนที/เหมาะสม   
3.2 ปจัจยัที/เป็นอุปสรรคต่อการสอน       
   3.2.1 การเลอืกคู่เล่นที/ไม่เหมาะสม  
   3.2.2 การไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัน้อย 




1.1 การสอนแบบแทคติคอลทาํให้แก้ปัญหาในเกมและเล่นเกมได้ดีขึ-น  
 การสอนแบบแทคตคิอล เริ*มตน้ดว้ยการเล่นเกม จากนั นมกีารฝึกทกัษะที*ตอ้งการในช่วงสั นๆ แลว้ตาม
ดว้ยการเล่นเกม เวลาส่วนใหญ่ใชไ้ปในการเล่นเกมหรอืเกมที*ประยุกต์ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รยีน 
ตวัอย่างเช่น เกมการตลีกูหน้ามอื (โฟรแ์ฮนด)์ แบบต่าง ๆ ถา้เป็นเกมที*เน้นความร่วมมอืร่วมใจจะเป็นการตป้ีอน
ไปทางโฟรแ์ฮนดข์องคู่ต่อสู ้ถ้าเป็นเกมเพื*อแข่งขนัจะตลีกูไปยงัที*ว่างที*คาดว่าคู่ต่อสูร้บัไม่ได ้ทั งนีขึนอยู่กบัการ
ออกแบบเกมของครูผูส้อนซึ*งต้องออกแบบเกมใหท้า้ทายและเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รยีน กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกนัว่าการสอนแบบแทคติคอลช่วยเพิ*มความสามารถในการเล่นเกม ทําให้
แกป้ญัหาในเกมไดด้ ีดงัเช่น อามมี* กล่าวว่า “การเรยีนแบบแทคตคิอล เราจะไดไ้หวพรบิในการเล่นเกม ทําให้
รูแ้ทคตคิ ตีเกมได ้เล่นเกมไดด้ ีแลว้กไ็ดส้ภาพร่างกายที*ดมีากเพราะเราต้องวิ*งไปตีลูกทุกทศิทาง มนัเหนื*อย
มาก” ดอนกล่าวเสริมว่า “แทคติคอลเป็นการเล่นเกม ลงสนามจริง นับแต้มจริง ก็สร้างความสนุกสนานได้
มากกว่าแบบสอนโดยตรง การเล่นเกมมนัสนุกสนานกว่าอยู่แล้ว” เทดดีเหน็ด้วย เขาเน้นว่า “ชอบการเรยีน
แบบแทคติคอล เพราะตีเกมแลว้มนัสนุกด ีเรยีนแบบเกมมนัทําให้เราคุ้นกบัการแข่งขนั เกมมนัน่าสนใจ เป็น
แรงจงูใจทาํใหเ้ราอยากเล่น อยากเรยีนมากขึน”  
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 การเรยีนแบบแทคตคิอลเป็นวธิใีหม่ซึ*งผู้เรยีนยงัไม่คุ้นเคยและเป็นวธิสีอนที*เพิ*มความสามารถในการ
เล่นเกมไดเ้ป็นอย่างด ีแอนดรูอธบิายว่า “การสอนแบบแทคตคิอลมนัเป็นอะไรที*ใหม่สาํหรบัคนไทย เราไดเ้ล่น
เกมบ่อย เรารู้แทคติคการเล่น รูก้ติกา” อย่างไรกต็าม ผู้เรยีนต้องควบคุมทศิทางของลูกได้ในระดบัหนึ*งจงึจะ
สามารถโตล้กูไปมาในเกมได ้ดงัเช่น สกาย สรุปว่า “แทคตคิอลมนัสนุก ไดเ้ล่นเกมเรื*อย ๆ สว่นการสอนโดยตรง
จะน่าเบื*อนิดหนึ*ง ทาํแบบฝึก ไดรู้พ้ืนฐาน ถา้เทยีบความสนุก แทคตคิอลสนุกกว่า เหมาะสาํหรบัคนที*เล่นพอเป็น 
ไดต้เีกม ไดใ้ชพ้ืนฐานที*เราเรยีนมา เล่นเกมสนุก ไม่น่าเบื*อ”  
ผลการวจิยันีสอดคล้องกบัการวิจยัที*ผ่านมาซึ*งพบว่า การสอนแบบแทคติคอล ทําให้ผู้เรยีนพฒันา
ทกัษะกฬีา พฒันาความเขา้ใจในเกมส ์เรยีนรูแ้ละสามารถเล่นเกมสไ์ดด้ ี(Bunker & Thorpe. 1982; Griffin. et, 
al. 2001) 
1.2 การสอนโดยตรงเหมาะสาํหรบัผูเ้รียนใหม่  
ผูเ้รยีนใหม่ที/ขาดประสบการณ์ในกฬีาประเภทใดประเภทหนึ/งที/เพิ/งเริ/มเรยีนเป็นครั "งแรกต้องการใหค้รู
สอนแบบโดยตรงหรอืคอมมาน เพื/อใหม้ทีกัษะพื"นฐานเพยีงพอที/จะนําไปใชใ้นการเล่นเกม ดงัเช่น แซม กล่าวว่า 
“การสอนโดยตรง คอื แบบฝึกสาํหรบัคนที/ตไีม่เป็น มนัจะสง่ผลดเีพราะวธิสีอนโดยตรงจะเป็นการฝึกพื"นฐาน”  
จมิกล่าวเสริมว่า “การเรียนด้วยวธิีสอนโดยตรงจะช่วยให้เราตีโฟร์แฮนด์ แบคแฮนด์ ซึ/งเป็นทกัษะ
พื"นฐานได้ดขีึ"น ก่อนที/จะไปตกีบัเพื/อน” มาร์ทเหน็ด้วย เขาสรุปว่า “การเรยีนแบบสอนโดยตรงมนัเหมอืนเป็น
การเรยีนรูพ้ื"นฐานเพื/อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและนําไปใชไ้ด ้เช่น การตโีฟรแ์ฮนด ์วธิทีี/ถูกตอ้งมนัเป็นยงัไง” สอดคลอ้ง
กบันกัพลศกึษาที/กล่าวว่า ผูเ้รยีนมอืใหม่หรอืผูท้ี/มปีระสบการณ์เดมิในกจิกรรมกฬีาประเภทใด ๆ น้อยจะชื/นชอบ
วธิกีารสอนแบบโดยตรงเนื/องจากการสอนวธินีี"เน้นพฤตกิรรมการเคลื/อนไหวโดยครูเป็นผูค้ดิและกาํหนดแบบฝึก
ต่าง ๆ ให ้สว่นผูเ้รยีนจะสงัเกตและพยายามปฏบิตัติาม (Mosston & Ashworth. 1994; Rink. 2006) 
1.3 กีฬาเทนนิสควรใช้วิธีสอนทั -งสองแบบ 
ผลการวจิยัพบว่าในการสอนวชิาเทนนิส วธิสีอนทั "งโดยตรง (คอมมาน) และแทคตคิอลต่างกม็ปีระโยชน์ 
ดงันั "น ครูจงึควรใช้วธิสีอนทั "งสองแบบ มาร์ท กล่าวว่า “การสอนต้องใช้ทั "งสองแบบ สอนโดยตรงจะเรยีนเพื/อ
ความถูกตอ้งของท่า สว่นแทคตคิอลทาํใหเ้ราสามารถประยุกตท์กัษะไปใชแ้กเ้กม” สตฟี กล่าวในทาํนองเดยีวกนั
ว่า “ผมชอบวธิสีอนทั "งสองแบบ มนัดทีั "ง 2 แบบ ถ้าเลอืกที/จะเล่นเกมสนุกสนานกบัเพื/อน ผมเลอืกแบบแทคติ
คอล ไดเ้ล่นเกม ไดแ้ขง่ขนักบัเพื/อน ฝึกแทคตคิหลากหลาย แต่ถา้ตอ้งการฝึกพื"นฐานการตใีหม้ากกจ็ะเลอืกเรยีน
แบบสอนโดยตรง” แซมใหค้วามเหน็ทาํนองเดยีวกนัว่า “เรยีนแบบโดยตรงเน้นแบบฝึกสาํหรบัคนที*ตไีม่เป็น เป็น
การฝึกพืนฐาน ส่วนแทคตคิอลมนัมคีวามสนุกในตวั ถ้าคนตไีม่เป็นแลว้มาเล่นแบบแทคตคิอล เล่นเกมมนักไ็ม่
สนุกเพราะมนัตไีม่ได ้แต่ถา้คนมพีืนฐานอยู่บา้งแลว้ มาเล่นเกมกจ็ะสนุกเพราะตเีกมได้” รคิ อธบิายเพิ/มเตมิ ดงันี"  
เราเรยีนแบบสอนโดยตรงเป็นพื"นฐานแต่ถ้าไม่ค่อยไดเ้ล่นเกมจรงิมนัก็เล่นไม่ได ้… เหมอืนอย่างถ้าลูก
มาชดิตวัอย่างนี" เราจะตอีย่างไร การเล่นเกมแทคตคิอล มนัเป็นการฝึกเพิ/มไหวพรบิ เรยีนรูจ้งัหวะของลูก หรอื
จงัหวะการตขีองคู่แข่ง ถ้าเขาโยกมาทางนี"เราจะอ่านเกมและแกป้ญัหายงัไง เราจะเขา้ใจเกมมากกว่า ประมาณ
ว่า ลกูนี"จะทาํอย่างไรถงึจะชนะ จะตฉีีกไปทางไหนด ีการเรยีนจงึจาํเป็นตอ้งมทีั "งสองแบบ  
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 ผลการวจิยันี"สอดคลอ้งกบัการศกึษาที/ผ่านมาซึ/งพบว่า ครพูลศกึษาที/ดคีวรใชว้ธิกีารสอนที/หลากหลาย
เพราะไม่มวีธิสีอนแบบใดดทีี/สดุ (Boyce. 1992; Gabriele & Read. 2002) วธิทีี/ใชไ้ดผ้ลดกีบัผูเ้รยีนกลุ่มหนึ/งอาจ
ใชไ้ม่ไดผ้ลกบัผูเ้รยีนกลุ่มอื/น เนื/องจากการเลอืกวธิสีอนมปีจัจยัหลายอย่างเขา้มาเกี/ยวขอ้ง ไดแ้ก่ เนื"อหาที/เรยีน 
พื"นฐานเดมิของผูเ้รยีน และความสามารถในการเรยีนรูก้จิกรรมใหม่ของผูเ้รยีน   
1.4 สอนโดยตรงก่อนสอนแบบแทคติคอล       
การวิจยันี"ครูสอนใช้วิธีสอนแบบแทคติคอล 1 คาบเรียนและตามด้วยการสอนโดยตรง ทั "งนี"เพราะ
ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเหน็ความจําเป็นที/จะต้องเรยีนรูท้กัษะที/ต้องใชใ้นการเล่นเกม เช่น การเสริฟ์ การตโีฟรแ์ฮนด ์
และแบคแฮนด ์เมื/อมโีอกาสไดเ้รยีนด้วยวธิสีอนโดยตรงในสปัดาห์ถดัไป จะได้มคีวามมุ่งมั /น ตั "งใจฝึกมากขึ"น
เพราะรูแ้ลว้ว่าถา้ตลีกูแบบต่าง ๆ ไม่ไดก้จ็ะไม่สามารถเล่นเกมได ้อย่างไรกต็าม ผูเ้รยีนสว่นใหญ่มอืใหม่และขาด
ประสบการณ์ ไม่เคยเรยีนเทนนิสมาก่อน และไม่สามารถควบคุมการตโีฟรแ์ฮนดแ์ละแบคแฮนดข์องตนใหไ้ปยงั
ทศิทางที/ตอ้งการ ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนตอ้งการใหค้รสูอนแบบโดยตรงแลว้ตามดว้ยสอนแบบแทคตคิอล โดย
จะสอนในคาบเรยีนเดยีวกนัหรอืคนละคาบเรยีนกไ็ด ้ดงัเช่นพอล กล่าวว่า การเรยีนแบบโดยตรงหรอืคอมมาน
เป็นการฝึกเบสคิที/ถูกต้อง พอลงไปตใีนคอรท์กจ็ะตไีดถู้กตอ้งตามท่าทางที/ฝึกมา” สอดคลอ้งกบัสกายที/กล่าวว่า 
“อยากเลอืกเรยีนแบบสอนโดยตรงก่อนเพราะว่าไดเ้รยีนรูพ้ื"นฐาน แลว้จะไดเ้ล่นเป็น คอื ผมเป็นคนที/เล่นไม่เป็น 
ไม่เคยเล่นมาก่อน อยากรูพ้ื"นฐานก่อนแลว้ค่อยไปตเีกมแบบแทคตคิอล” อวีานเหน็ดว้ย เขาอธบิายดงันี" 
ผมอยากให้เรยีนแบบคอมมานก่อนเพราะจากที/ผมไม่เคยตีเทนนิสเลย ไม่มีพื"นฐานอะไรเลย ผมก็
อยากจะฝึกในสว่นพื"นฐานใหพ้อตไีดก้่อนแลว้ค่อยเรยีนแบบแทคตคิอล เพราะถา้เรยีนแทคตคิอล ก่อน เมื/อเราตี
ไม่ไดม้นัหงุดหงดิ น่าเบื/อ เรยีนคอมมานก่อนในชั /วโมงแรก แลว้ชั /วโมงหลงัค่อยเป็นแบบแทคตคิอลกไ็ด ้  
ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัการวจิยัที/ผ่านมาซึ/งพบว่า ผูเ้รยีนที/ขาดทกัษะการเคลื/อนไหว ไม่เก่ง หรอืขาด
ประสบการณ์เดิมในการเรียนวิชาพลศึกษา ชอบการเรียนด้วยวิธีสอนโดยตรงเพราะวิธีนี"ครูเป็นศูนย์กลาง 
(Teacher-centered) คอื ครเูป็นผูค้ดิ ออกแบบและวางแผนการสอนเกอืบทั "งหมด ผูเ้รยีนไม่ตอ้งคดิคน้อะไรมาก 
เพยีงทาํกจิกรรมตามที/ครนํูามาเสนอ (Boyce. 1992; Cothran & Kulinna. 2006) 
2. ความรูแ้ละประสบการณ์ที)ได้รบัจากการเรียน 
2.1 เรียนรูวิ้ธีการเล่นและทกัษะกีฬาเทนนิส  
 กลุ่มตวัอย่างกล่าวถงึความรูแ้ละประสบการณ์ที/ไดร้บัจากการเรยีนรูใ้นสองหวัขอ้ คอื การเรยีนรูว้ธิกีาร
เล่นและทกัษะต่าง ๆ ของกฬีาเทนนิสและความสนุกสนานที/ได้รบัจากการเรยีน สาํหรบัทกัษะสําคญัของกฬีา
เทนนิสซึ/งกลุ่มตัวอย่างเรยีนรู้และกล่าวถึงกนัมากได้แก่ การตีโฟร์แฮนด์ แบคแฮนด์ การเสริ์ฟ การฟุตเวริ์ค 
รวมทั งกฎและกตกิาการเล่น ดงัเช่น มารท์ กล่าวว่า “ผมไดรู้ว้ธิกีารเล่นเทนนิส การนบัแตม้และได้ทกัษะการเล่น
ที*ถูกต้องมากขึน เช่น การเสริฟ์ การตแีบคแฮนด ์โฟรแ์ฮนด์” สอดคลอ้งกบัแอนดรูซึ/งกล่าวว่า “ผมตโีฟรแ์ฮนด ์
แบคแฮนด ์ดขีึ"นเพราะมนัเป็นพื"นฐาน เป็นลกูที/สาํคญั ถ้าไม่ตโีฟรแ์ฮนด ์แบคแฮนดเ์รากเ็ล่นเทนนิสไม่ได ้เราก็
จะเล่นกบัคนอื/นไม่ได้”  ส่วนโน้ตกล่าวว่า “ผมพฒันาทกัษะการเสริ์ฟและฟุตเวิร์คมากเพราะสเตปขามีการ
ตอบสนองที/ด ีเคลื/อนที/ไดเ้รว็ขึ"น การเคลื/อนไหวไปตลีูกทาํไดด้ขีึ"น แต่ก่อนจะยนืขาคู่ตลอด พอรูฟุ้ตเวริค์แลว้มนั
ทาํใหเ้ราเคลื/อนที/ไดเ้รว็” สตฟี กล่าวในทาํนองเดยีวกนั “อาจารยเ์ขาจะเน้นใหเ้รารกัษาโฮมเบส (Homebase) ไว ้
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ทาํใหผ้มฟุตเวริค์ไดด้ขีึ"น เคลื/อนที/ดขี ึ"น” เชนเสรมิว่า การฝึกฟุตเวริค์ทําใหผ้มเคลื/อนที/ไปตลีกูไดเ้รว็ขึ"น เมื/อก่อน
ไม่รู้ว่าทําอย่างไร พอไดม้าเรยีนกส็ามารถเคลื/อนที/ไปในทิศทางต่าง ๆ ได้เรว็ขึ"น จะก้าวขาไหนก่อนด ีทําให้
จงัหวะการกา้วขาเป็นระบบมากขึ"น เคลื/อนไปถงึลูกไดเ้รว็ขึ"น”  จมิสรุปในทาํนองเดยีวกนัว่า “ไดเ้รยีนรูเ้กี/ยวกบั
วธิกีารเล่น ทั "งทฤษฎแีละกฎ กตกิา มารยาทในการเล่น ทําใหเ้รามคีวามรูใ้นการต ีโฟรแ์ฮนด ์แบคแฮนด ์การ
เสริฟ์ รูว้ธินีบัแตม้ (คะแนน) ทาํใหนํ้าความรูม้าใชใ้นการเล่นเกมได้”  
 ผลการวจิยันี"สอดคล้องกบัรงิค์และซเีดนทอ็ป (Rink. 2006; Siedentop. 1991) ที/กล่าวว่า การเรยีนรู้ 
คอื วตัถุประสงคห์ลกัของการสอนพลศกึษาในทุกระดบั และสอดคลอ้งกบัการวจิยัที/ผ่านมาซึ/งพบว่า การเรยีนรู้
คอืเป้าหมายหนึ/งของการเรยีนกจิกรรมพลศกึษาต่าง ๆ (สาลี/ สภุาภรณ์. 2554)  
2.2 ได้รบัความสนุกสนาน 
 การเล่นเกมเป็นกจิกรรมที/กลุ่มตวัอย่างชอบมากและรูส้กึว่าตนเองไดร้บัสนุกสนานมากกว่าการฝึกตาม
แบบฝึกต่าง ๆ อย่างไรกต็าม ระดบัความสนุกสนานจะเพิ/มมากขึ"นในคาบเรยีนที/ผูเ้รยีนประสบความสําเรจ็ใน
การทํากจิกรรม หรอืสามารถปฏบิตัทิกัษะไดด้ ีไม่ว่าจะเป็นการสอนดว้ยวธิสีอนแบบใดกต็าม ดงัเช่นมารท์กล่าว
ว่า “วนันั "นเรยีนแบบแทคติคอล เล่น ดวิเกม เริ/มนับแต้มที/ 40:40 ผมคู่กบัแซม เรามทีกัษะใกล้เคยีงกนั ตีกนั
อย่างสนุกสนาน ผลดักนัแพ ้ผลดักนัชนะ ชอบการเรยีนคาบนี"มาก เป็นวนัที/ผมสนุกมากที/สดุเพราะตไีดด้แีละคู่
ผมกต็ไีดด้ดีว้ย” 
 ในทางตรงกนัขา้ม ความสนุกสนานจะลดน้อยลงถา้ผูเ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมไดไ้ม่ด ีดงัเช่น อวีาน กล่าวว่า 
“วนันั "นเรยีนการเสริฟ์ ฝึกทกัษะการเสริฟ์แลว้กล็องเสริฟ์ในสนาม ผมไม่ค่อยสนุกกบัการเรยีนเพราะทําไม่ค่อย
ได ้เสริฟ์ไม่ผ่านเนต ใน 10 ลูกจะเสริฟ์ผ่านสกั 1-2 ลูก รูส้กึหงุดหงดิกบัผลการเสริฟ์” นอกจากนั "น ในคาบเรยีน
ใดที/เจบ็ปว่ยหรอืร่างกายไม่สบาย ผูเ้รยีนกจ็ะไม่สนุกสนานเท่าที/ควร แอนดร ูกล่าวว่า “วนันั "นฝนตกทาํใหส้นาม
ลื/น ทรงตวัไดไ้ม่ค่อยด ีพื"นลื/นจงึเล่นไดไ้ม่เตม็ที/ ผมกบัเพื/อนลื/นบา้ง ลม้บา้ง ทําใหเ้กดิการบาดเจบ็ เล่นไดไ้ม่ด ี
เล่นไม่เตม็ที/จงึเบื/อ” จมิ เล่าถงึประสบการณ์ของตนเองเพิ/มเตมิว่า “ผมเกดิการบาดเจบ็จากการแข่งขนักฬีาทํา
ใหไ้หล่ขวาหลุดก่อนวนัที/จะเรยีนทกัษะการตแีบบวอลเลย ์ผมนั /งดูเพื/อน ๆ เขาฝึกกนัอย่างสนุกสนานแต่ผมไม่
สนุกเลยเพราะบาดเจบ็ เบื/อมากที/สดุเพราะทาํอะไรไม่ไดเ้ลยนอกจากนั /งด”ู  
ความสําเรจ็ในการทํากจิกรรมเป็นสาเหตุสาํคญัอย่างหนึ/งของความสนุกสนานในการเรยีน สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัที/ผ่านมาซึ/งพบว่า ทั "งครูและนักเรยีนเชื/อว่าความสนุกสนานเป็นสิ/งสําคญัในการเรยีน พลศึกษา 
(Garn & Cothran. 2006; Supaporn. 2010; Supaporn & Griffin. 1998)  
3.ปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการสอน 
3.1 ปัจจยัทีเกื-อหนุนต่อการสอน 
        3.1.1 ผูเ้รียนมีความพรอ้ม  
 การที/จะเรยีนรูเ้รื/องใด ๆ ไดด้นีั "น ตวัผูเ้รยีนเองมคีวามสาํคญัมาก กล่าวคอื ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามพรอ้มคอื
มกีารเตรยีมตวัใหพ้รอ้มในหลาย ๆ เรื/อง ไม่ว่าจะเป็นเรื/องของการตื/นแต่เชา้ เขา้เรยีนใหท้นัเวลา เตรยีมอุปกรณ์
ให้พร้อม ตั "งใจฝึกฝน โอกาสที/จะเรียนรู้ได้ดีก็มีมาก ดงัเช่น ปีเตอร์กล่าวว่า “ตัวเราเองต้องพร้อม พกัผ่อน
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เพยีงพอ ตื/นขึ"นมาโดยไม่ง่วง ไปทนัเวลาเรยีน และกต็้องเตรยีมลูกเทนนิส เตรยีมไม้แรกเกต็ใหพ้รอ้ม พอเริ/ม
เรยีนเรากต็อ้งมุ่งมั /น ฝึกอย่างตั "งใจ เราจงึจะสามารถเรยีนไดเ้รว็” ดอนเหน็ดว้ย เขาสรุปดงันี"  
ตัวเราต้องมีความตั "งใจ ขยนัหมั /นฝึกเราก็จะได้ประโยชน์มาก อย่างเราเรียนเทนนิสตอนเช้า เราก็ต้องรู้ว่า
กลางคนืต้องนอนกี/โมง ถ้าเรานอนดึกเราก็จะตื/นมาเรยีนไม่ไหว เราต้องรู้หน้าที/ ต้องตื/นแต่เช้า ต้องมีความ
รบัผดิชอบ จงึจะเรยีนรูไ้ดด้ ี
 สอดคลอ้งกบัการวจิยัที/ผ่านมาซึ/งพบว่า ความพรอ้มซึ/งมาจากตวัผูเ้รยีนเองมคีวามสาํคญัมากเพราะแม้
วชิาที/เรยีนจะน่าสนใจและกจิกรรมการเรยีนการสอนจะดเีพยีงใด แต่หากผู้ เรยีนขาดความพรอ้ม โอกาสที/จะ
เรยีนรูไ้ดด้กีล็ดน้อยลง (Supaporn. 2011) 
     3.1.2 มีกิจกรรมการอบอุ่นรา่งกายทีดี   
 การอบอุ่นร่างกายแม้จะสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบ แต่ครูสอนพลศกึษาส่วนใหญ่จะใช้วธิกีาร
อบอุ่นร่างกายคลา้ย ๆ กนั นั /นคอื รอใหผู้เ้รยีนสว่นใหญ่มาถงึสนามแลว้เริ/มตน้ดว้ยการวิ/งเหยาะไปรอบ ๆ สนาม 
จากนั "นทําการบรหิารร่างกายในท่าต่าง ๆ เช่น กระโดดตบ หมุนขอ้ต่อต่าง ๆ หรอื ยดืเหยยีดกล้ามเนื"อ กลุ่ม
ตวัอย่างไม่ชอบวธิกีารดงักล่าว และเหน็ว่าการอบอุ่นร่างกายควรเริ/มได้ทนัททีี/ตนเองมาถึงสนามโดยไม่ต้อง
เสยีเวลารอเพื/อน นอกจากนั "น กจิกรรมที/ใชอ้บอุ่นร่างกายควรเป็นการตลีูกโต้กนัเบา ๆ ในระยะใกล ้     ตาขา่ย
หรอืกลางคอรท์เพื/อสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่ร่างกายโดยไม่จําเป็นต้องวิ/งเหยาะ ๆ ในสนาม และเมื/อผูส้อนเรยีก
รวมครั "งแรกจงึค่อยทําการยดืเหยยีดกลา้มเนื"อพรอ้มกนั พอล กล่าวว่า “ควรวอรม์เหมอืนการเล่นจรงิ คอื เวลา
เรามาเล่นตอนเย็นส่วนใหญ่ก็เริ/มตีในคอร์ทเลย เราลงไปวิ/งในสนามหรือรอบ ๆ สนามไม่ได้เพ ราะเป็นการ
รบกวนคู่อื/น ๆ ที/เขากําลงัเล่นกนัอยู่” แซมเหน็ดว้ย เขากล่าวสนับสนุนว่า “ชอบวนัที/มาถงึแลว้ไดล้งไปตลีูกโต้
กนัในคอรท์ (Court) ทนัท ีคอรท์หนึ/งมแีค่สองคนเพราะเพื/อน ๆ ยงัมาไม่ครบ ไดต้เีตม็ ๆ คอรท์ มนัสะใจด ีเวลา
มากนัทั "งหอ้งเราไดเ้ล่นแค่ครึ/งคอรท์เท่านั "นเอง” ซสูรุปดงันี"  
ชอบวนัที/อบอุ่นร่างกายแบบมาถงึแลว้กไ็ดล้งไปตโีต้ไปมาในคอรท์ทนัท ีไม่ต้องนั /งรอเพื/อน ตจีากหน้า
เน็ต (Net) ไปกลางคอร์ท เพราะปกติคู่เรามาถึงสนามก่อนเพื/อนๆ อยู่แล้ว คู่และเราตีไม่เก่ง ถ้าได้ตีโต้กนัใน
สนามบ่อย ๆ จะช่วยใหเ้ราคุมนํ"าหนกัและทศิทางของลกูไดด้ ีอาจารยเ์ขาว่างอยู่จะไดช้่วยดแูละใหฟี้ดแบคเราได้
ดว้ย  
 ผลการวิจยัสอดคล้องกบันักพลศึกษาซึ/งเห็นความสําคญัของการอบอุ่นร่างกายและเน้นให้ครูสอน
ออกแบบการอบอุ่นร่างกายใหเ้หมาะสมกบัเกม กจิกรรม ชนิดกฬีา รูปแบบการเคลื/อนไหวตลอดจนธรรมชาติ
ของกจิกรรมนั "น ๆ เพราะเป้าหมายหลกัของการอบอุ่นร่างกายกเ็พื/อเตรยีมระบบต่าง ๆ ของร่างกายใหม้คีวาม
พรอ้มที/จะปฏบิตักิจิกรรมและป้องกนัการบาดเจบ็ซึ/งอาจจะเกดิขึ"นได ้(Pangrazi & Brighle. 2013; Siedentop. 
1991) 
     3.1.3 การใช้คิวการสอนทีดี 
 การสอนพลศกึษาและกฬีา ครูสอนจะอธบิายโดยการควิ (Cueing) ซึ/งเป็นการสรุปขั "นตอนสําคญัของ
การปฏบิตัทิกัษะ ดว้ยคาํหรอืวลสีั "น ๆ การเลอืกใชค้วิการสอนที/ดชี่วยทําใหผู้เ้รยีนจําไดเ้รว็และปฏบิตัทิกัษะได้
ง่าย ดงัที/ แอนดรู กล่าวว่า “อาจารยไ์ดส้อนการเสริฟ์ ควิขั "นตอนการเสริฟ์ การยนืเตรยีม การโยนลูก เหวี/ยงไม ้
ฟอลโลทรู พรอ้มสาธติ การเสริ์ฟเป็นอะไรที*ยากมาก แต่เมื*อมกีารควิที*ด ีผมจงึทําได้ เสริฟ์ได้ดี”    ทอ็ปกล่าว
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เสรมิว่า “ชอบการควิเพราะการที*ครอูธบิาย คอื พูดไปเรื*อย ๆ มนัไม่เหน็ภาพ นิสติเขา้ใจยาก การควิทําใหเ้หน็
ภาพ ทําตามไดง้่าย” สตีฟสรุป “การควิมนัดกีว่าการอธบิายเยอะ ๆ เพราะมนัสั น ๆ ง่าย ๆ การควิจะรู้ว่ามที่า
อะไร มขี ั นตอนการฝึกยงัไงบา้ง มนัทาํใหน้ิสติจาํง่ายขึน” รคิ เสรมิ “การควิทําใหน้ิสติเขา้ใจง่ายกว่า และเหน็ได้
ชดัเจนว่าขั นตอนมนัต่างกนัหรอืต่อเนื*องกนัยงัไง ทกัษะที*ถูกตอ้งเป็นยงัไง” สอดคลอ้งกบัที*นกัพลศกึษาไดก้ล่าว
ว่า ควิ (Cue) มคีวามสาํคญัมากในการสอนพลศกึษา ควิที*ดจีะช่วยใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องขั นตอน
การปฏบิตักิจิกรรม ช่วยใหจ้ดจาํไดเ้รว็และเรยีนรูไ้ดด้ ี(Mosston & Ashworth. 1994; Rink. 2006) 
3.1.4 การวดัผลการเรียนทีเหมาะสม  
การวดัผลการเรยีนวชิากฬีาต่าง ๆ ครูพลศกึษาส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการแยกสอบทกัษะ   ต่าง ๆ หรอืใช้
แบบทดสอบทกัษะ เนื/องจากวธิสีอนแบบแทคตคิอลเน้นการเล่นเป็นเกม และเรยีนรูท้กัษะจากการเล่นเกม ซึ/ง
ครูผูส้อนกท็ําการวดัและประเมนิทกัษะต่าง ๆ ในขณะที/ผูเ้รยีนเล่นเกม กลุ่มตวัอย่าง ชอบวธิกีารวดัผลแบบนี"
เพราะใชเ้วลาน้อยและวดัไดแ้ม่นยําเนื/องจากทกัษะต่างๆ เกดิขึ"นหลายครั "งในขณะที/เล่นเกม ดงัที/  เชนกล่าวว่า 
“ผมยงัไม่เคยเจอการสอบแบบนี" สว่นใหญ่จะสอบเป็นเรื/อง ๆ ไป เช่น เรยีนโฟรแ์ฮนดก์ส็อบโฟรแ์ฮนด์ หรอืสอบ
ตโีตก้นัและไดค้ะแนนตามจุดที/กําหนดไว ้แต่การวดัผลของอาจารยเ์ป็นการวดัตอนที/เราตเีกมซึ/งดไูดทุ้กลกูที/เรา
ตแีละใชเ้วลาสั "น ผมชอบมาก” รคิ กล่าวยํ"าอกีว่า “การสอบแบบนี" คอืใหต้เีกม กด็นีะ ไม่เครยีด เพราะปกตกิาร




สถานการณ์ของเกม เมื/อเปลี/ยนคู่เล่นหรอืคู่ต่อสู้ สถานการณ์ของเกมก็เปลี/ยนแปลงตามไปด้วย (Bunker & 
Thorpe. 1986; Griffin. et, al. 2001). 




เป็นมากในการเรยีนเทนนิส แอนดรู กล่าวว่า “คู่เล่นมคีวามสาํคญั ถ้าเราไดคู้่เล่นที/ไม่ด ีตไีม่ได ้ตไีปเกบ็ลูกไป 
มนักไ็ม่เกดิความสนุกสนาน การเลอืกคู่จงึเป็นสิ/งที/จําเป็นมากเพราะมนัไม่ใช่กฬีาที/จะเรยีนคนเดยีว มนัต้องมคีู่
เล่น” ดอนกล่าวเสรมิว่า “คู่เล่นเป็นสิ/งที/สําคญัในการเล่นเพราะถ้าเรามคีู่เล่นที/ดเีรากจ็ะเกดิความสนุกสนานไป
ดว้ย เราตไีปเขารบัได ้ผลดักนัทาํแตม้ ถ้าต่างคนต่างตไีม่ไดม้นักจ็ะทาํใหเ้กดิความเบื/อหน่าย” แซมสรุปว่า  
“การจบัคู่มผีลต่อการฝึกมาก ถ้าเราไดคู้่ที/มฝีีมอืพอ ๆ กนั จะทําใหเ้กดิความสนุกสนานในการฝึก จะมกีารตโีต้
ไดน้าน ถา้เป็นการเรยีนแบบแทคตคิอลกจ็ะเล่นเกมไดส้นุก เขาตไีด ้เราตไีด้”   
 กลุ่มตวัอย่างตอ้งการใหผู้ส้อนเปลี/ยนคู่เล่นบ่อย ๆ แทนที/จะคู่กบัคนเดมิตลอดทั "งเทอม เชนอธบิายดงันี" 
“อยากให้อาจารย์จับคู่เราให้เหมาะสม ควรเปลี/ยนคู่เล่นบ่อย ๆ เพราะเวลาเราเล่นจริง ๆ เราเจอคู่ต่อสู้ที/
หลากหลาย ถา้เกดิตอียู่คู่เดมิตลอดมนัจะชนิและจบัทางได”้ วนิดี"ซึ/งคู่กบัซตูลอดทั "งเทอมกล่าวเพิ/มเตมิว่า “อยาก
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เปลี/ยนคู่เล่น ตวัเองกบัคู่ตีไม่ค่อยได ้เวลาเราคู่กนักต็เีสยีเรื/อย ๆ ไดแ้ต่เกบ็ลูก ถ้าไดเ้ปลี/ยนคู่บา้ง คู่กบัคนที/ตี
ดกีว่าเขากจ็ะช่วยประคองลกูทาํใหเ้ราตไีดบ้า้ง” แซมเสนอแนะว่า “ควรจบัคู่คนที/เก่งกว่ากบัคนที/อ่อนจะไดต้วิกนั
เพราะอาจารยค์นเดยีวดูไม่ทั /วถงึหรอก ตอ้งจบัคนที/เล่นเป็นแลว้มาคู่กบัคนที/ยงัเล่นไม่เป็น ใหไ้ปฝึก ไปสอนกนั 
จะช่วยใหค้นไม่เก่งตไีดด้ขี ึ"น” สอดคลอ้งกบัรงิค ์(Rink. 2006) ซึ/งกล่าวว่า การที/ผูเ้รยีนเลอืกคู่กนัเองมแีนวโน้ม
สงูว่าผูเ้รยีนจะพฒันาการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึ"น อย่างไรกต็าม ครตูอ้งพจิารณาองคป์ระกอบอื/น ๆ ที/เกี/ยวขอ้งเพื/อใหก้าร
แบ่งกลุ่มหรอืคู่ในการเรยีนแต่ละครั "งเอื"อประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้ากที/สดุ 
    3.2.2 การได้รบัข้อมูลย้อนกลบัน้อย 
ขอ้มูลจากการสงัเกต การสมัภาษณ์และการบรรยายเหตุการณ์สาํคญัสอดคลอ้งกนัว่า ครูสอนใหข้อ้มูล
ย้อนกลบัหรอืฟีดแบค (Feedback) น้อย และส่วนใหญ่ให้ฟีดแบคเป็นกลุ่มใหญ่หรือทั "งห้องมากกว่า   ฟีดแบ
ครายบุคคลซึ/งไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน มารท์อธบิายว่า “อยากใหอ้าจารยเ์น้นการสงัเกตผูเ้รยีน 
และให้ฟีดแบคมากกว่านี"เพราะอย่างคนที/ตีไม่เป็น ถ้าไม่สงัเกตและคอยบอกเขาก็จะตีไม่ได้ ” แชมป์สรุป 
“อาจารย์ให้ฟีดแบคน้อยเกนิไปเพราะส่วนใหญ่อาจารย์จะพูดในเชงิภาพรวมเป็นกลุ่มมากกว่ารายบุคคล ” เจ 
กล่าวเสริม “ส่วนใหญ่อาจารย์จะให้ฟีดแบคในภาพรวม ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขทักษะไหนบ้าง การให้เป็น
รายบุคคล ของผมมเีพยีงเรื/องการเสริฟ์อย่างเดยีว” ทอ็ป อธบิายว่า “ผมชอบฟีดแบครายบุคคลเพราะมนัทําให้
เรารูว้่าควรแกไ้ขตรงจุดไหน มนัทําให้เรามคีวามพยายามในการเล่น” สอดคล้องกบัการวจิยัที/ผ่านมาซึ/งพบว่า 
การให ้ ฟีดแบคเป็นปญัหาสาํคญัอย่างหนึ/งในการสอนพลศกึษาเพราะอตัราสว่นของครหูนึ/งคนต่อผูเ้รยีน 25 คน
ขึ"นไป (1:25) นั "นเป็นการยากมากที/ครูจะดูแลและให้ฟีดแบคได้อย่างทั /วถึง เนื/องจากวิชาพลศึกษาผู้เรียน
เคลื/อนที/ไปมาและสนามหรอืพื"นที/ในการฝึกกวา้งกว่าในหอ้งเรยีน (Lee, Keh & Magill. 1993) 
3.2.3 ตารางเรียนที)ไม่เหมาะสม         
 ตารางเรยีนวชิาเทนนิสเป็นช่วงตอนบ่ายหลงัอาหารกลางวนั ในสปัดาหแ์รกของการเรยีน อาจารยส์อน
ตามเวลาที/กําหนดให ้แต่เนื/องจากแดดรอ้นมาก ผูเ้รยีนจงึขอยา้ยเวลามาเรยีนตอนเชา้ เวลา 6:30 น. แมจ้ะเชา้
มากแต่กด็กีว่าเรยีนตอนบ่ายโมง ดงัเช่นแพมกล่าวว่า “การเรยีนตอนบ่ายมนัรอ้นและทําใหเ้หนื/อยเรว็ การเรยีน
ตอนเชา้ดกีว่า สดชื/นกว่า มแีรงในการเล่นเพราะอากาศตอนเชา้ด”ี แซมกล่าวเสรมิ “เวลาเรยีนตอนเชา้มนัสดชื/น 
ผมชอบตอนทาํกจิกรรม มนัไม่รอ้น อากาศกาํลงัด ีมนัน่าออกกาํลงักาย” เจนเหน็ดว้ย เธอสรุป “การเรยีนเทนนิส
ตอนบ่าย เป็นเวลาที/แดดรอ้นมาก ๆ เรากร็อ้น เพื/อนกร็อ้น อารมณ์เสยี เรยีนไม่รูเ้รื/อง ไดย้า้ยเวลามาเรยีนตอน
เชา้รูส้กึดใีจมาก” สอดคลอ้งกบัที/แพนกราซี/และไบหล์ ี(Pangrazi & Beighle. 2013) กล่าวว่า การจดัตารางเรยีน
วิชาพลศึกษาควรคํานึงถึงปจัจยัต่าง ๆ ที/เกี/ยวข้อง ได้แก่ วยัของผู้เรียน ความยาวนานของคาบเรียนและ
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สรปุผลการวิจยั  
การวเิคราะหข์อ้มลูแบบอุปนยัดว้ยการเปรยีบเทยีบความคงที/ของขอ้มลู สามารถสรุปผลการวจิยัไดเ้ป็น 
3 หวัเรื/อง คอื (1) การสอนทั งสองแบบมผีลดต่ีอการเรยีนเทนนิส (2) ความรูแ้ละประสบการณ์ที*ได้รบัจากการ
เรยีน และ (3) ปจัจยัที/สง่ผลกระทบต่อการสอน แต่ละหวัเรื/องประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัแสดงใน ตาราง 1  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1. ควรศกึษาผลการสอนพลศกึษาดว้ยวธิสีอนโดยตรงสลบักบัการสอนแบบแทคตคิอลในกฬีาอื/นๆ  
2. ควรเปรยีบเทยีบผลการสอนพลศกึษาดว้ยวธิแีทคตคิอลระหว่างกลุ่มตวัอย่างที/เรยีนกจิกรรมกฬีาเป็น
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